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ШАКЛИЙ ВА МАЗМУНИЙ НОМУВОФИҚЛИКНИ ЎРГАТИШ УСУЛЛАРИ
Юсупова Шоҳидахон
АДУ, пед.фан.док.
Казиева Турғуной
АДУ, мактабгача таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси
Аннатация: Ушбу мақолада академик лицей ўқувчиларига фонетикани
тушунтиришда шаклий ва мазмуний номувофиқликни ўргатиш буйича тавсиялар
берилган
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МЕТОДЫ ОБРАЩЕНИЯ УЧЕНИКАМ АКАДЕМИЧЕСКОГО ЛИЦЕЯ ПРИ
ФОРМУЛИРОВАНИИ ФОНЕТИКИ.
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АГУ, пед.фан.док.
Казиева Турғуной
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Аннатация: Эта статья предоставляет читателям академического лицея
рекомендации по работе с формулами и несоответствиями в фонетике.
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METHODS OF APPEALING TO STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUM IN
FORMULATING PHONETICS.
Юсупова Шоҳидахон
АДУ, пед.фан.док.
Казиева Турғуной
АДУ, мактабгача таълим методикаси кафедраси ўқитувчиси
Abstract: This article provides academic lyceum readers with recommendations on how to
handle formulas and mismatches in phonetics.
Keywords. Shape, content, creative, system, training system.
Давлат таълим стандартлари 2017-2018 ўқув йилидан босқичма-босқич
амалиётга жорий этилиши кўзда тутилган. Мазкур стандартнинг мақсади
мамлакатимизда амалга оширилаётган ижтимоий-иқтисодий ислоҳотлар,
ривожланган давлатларнинг илғор ва самарадор тажрибалари, илм-фан ҳамда
замонавий ахборот-коммуникация технологияларига асосланиб дарсларни ташкил
этиш, содда таълим мазмуни асосида интеллектуал ривожланган шахсни
тарбиялашдир. Хусусан, “академик лицей битирувчилари В1+ стандартидаги
билим-малака минимумини ўзлаштирган бўлиши лозим”. Яъни академик лицей
битирувчилари умумтаълим фанларларнинг кучайтирилган даражасини, хусусан,
она тили фанига оид билим-малакаларни чуқур эгаллаган бўлиши зарур. [1]
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Янги давлат таълим стандартларининг 4-параграфида таянч ва фанга оид
компетенциялар белгилаб берилган. Шунингдек, ҳар бир умумтаълим фанининг
мазмунидан келиб чиққан ҳолда ўқувчиларга фанга оид умумий компетенциялар
ҳам
шакллантирилиши
эътиборга
олинган.Хуллас,
ўқувчиларнинг
тил
компетентлигини шакллантириш ва ривожлантириш уларнинг мустаҳкам билим
олишлари, олган билимларини кундалик фаолиятида қўллай олишлари учун, энг
аввало, уларда товушлар тизими бўлган фонетика ва унинг услубий жиҳатларини
ўрганиш мақсадга мувофиқ ҳисобланади. [1]
Шу вақтга қадар она тили дарслари ва дарсликларида мавжуд бўлган
грамматика ўқувчи амалий фаолиятидан ажралиб қолди. Бундай камчиликка йўл
қўймаслик учун тил фанининг дастлабки бўлимларидан бўлмиш фонетик
услубиятни ўрганиш ва шу орқали ўқувчиларнинг креатив компетенцияларини
ривожлантириш муҳим касб этади.
Ўқувчи нутқининг қай даражада тўғрилиги ўқувчиларнинг сўз таркибидаги
ҳар бир товушнинг моҳиятини қанчалик теран англаб етиш, матн мазмунини идрок
этиши, ҳиссиёти, ҳолатларига боғлиқ. Биз дарс жараёнида қандай мавзуни
ўрганмайлик, энг аввало, ўрганилиши лозим бўлган мавзунинг мотивацияси ва
мазмуни қандай бўлишини кўз олдимизга келтирмоғимиз, унга илмий-методик
жиҳатдан жавоб беришимиз лозим бўлади.Дарснинг мотивацияси ҳар бир талаба
онгига энг самарали методлар воситасида сингдирилиши ва имкон қадар уларнинг
кундалик амалий фаолиятларида қўлланилишига эътибор бермоғимиз лозим.
Бугунги кундаги ўқитиш ва унга қўйилаётган талаблар хусусида сўз борар экан,
академик Т. Н. Қори Ниёзийнинг қуйидаги фикрлари аҳамиятли эканлигини
англамоғимиз лозим.”Таълим-тарбия жараёнида кузатилган мақсад талабаларга у
ёки бу фандан “қанча” билим беришдан иборат бўлиб қолмасдан, балки шу
билимларни қандай мақсадда, қайси метод ва воситалар ёрдамида уларнинг
кундалик амалий фаолиятларида бевосита қўллай билишларини фаол
шакллантириб боришдан иборат бўлмоғи даркор”, - деган фикрлари ҳозирда ҳам ўз
аҳамиятини йўқотмаган[2].
Диалектик категориялар ҳар бир фанга тегишли бўлиб, у тил ўқитишнинг ҳам
муҳим асоси бўлиб ҳисобланади. Ана шулардан бири мазмун ва шакл
диалектикасидир.
Айниқса, мазмун ва шакл диалектикаси асосида методик масалаларни ҳал
этиш самарадорлик омили бўлиб ҳисобланади. Мазмун ва шакл – оламдаги турли
нарса, ҳодиса ва жараёнлар ва улар ўртасидаги алоқа ҳамда муносабатларни
билишда муҳим ўрин тутадиган диалектик категориядир.
Маълумки,
ўқитувчининг таълим олувчига берадиган йўлланмаси шундай тузилмоғи лозимки,
ўқувчиларнинг изланиш ва ижод мазмуни моҳиятан бир йўналишда, лекин улар
шаклан ва мазмунан ранг-баранг бўлмоғи керак[3]. Академик лицей ўқувчиларига
она тили дарсларида шакл нимаю, мазмун қандай бўлишини ҳозирги ўзбек адабий
тили дарслари орқали тушунтириш мақсадга мувофиқдир.
Фонетик услубият тил белгиси таркибий қисмлари (товуш ва мазмун) нинг
ўзаро мутаносиблик даражасини ўрганади. Товуш ва мазмуннинг бир-бирига мос
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келиши ўша тил бирлигининг услубий бўёқдорлигига албатта таъсир кўрсатади.
Сўзнинг фонетик услубий жиҳати унинг бутун фонетик таркиби билан белгиланади.
Тилшуносликка оид адабиётларда тил бир бутун система сифатида талқин
этилиб, у бўлинувчанлик хусусиятига эга эканлиги таъкидланмоқда. Ана шу
бўлинишнинг энг сўнггиси шаклий томондан фонема саналиб, мазмуний томондан
сема бўлиб ҳисобланади. Айтайлик, ўрин-пайт келишиги – да макон маъносини
билдирувчи икки элементнинг ўзаро муносабатидан ташкил топган.У шакл
жиҳатдан – д ва – а фонемаларининг қўшилишидан, мазмуний томондан эса ўрин,
жой каби маъноларни ифода этади.
Шакл ва мазмун диалектида шундай хусусият мавжудки, бу икки бирлик
сифат ва миқдор жиҳатдан доимо мос тушмайди. Бу хусусиятни ўқувчиларга
мисоллар орқали тушунтириш мавзуни тушунтиришда қулайлик туғдиради.
Бундай шакл ва мазмундаги номувофиқлик тилдаги мавжуд ҳодиса ҳисобланади.
Тилнинг барча сатҳида шакл ва мазмун номувофиқлигини учратиш билан бирга
ўзаро мазмунан фарқланувчи тенг сатҳларида ҳам шаклий тенглик кузатилади.
“Лексик аҳамиятга эга бўлган ҳар бир товуш алоҳида, мустақил равишда
мавжуд бўлади.Аммо товуш ўз мақсадига эга, ўз ҳолича мавжуд дейишимиз учун
сўз мазмуни билан алоқасини ўрганиш керак.Шу ерда мазмуний юк оладиган товуш
бутунга айланади. Ундан эса сўз ясалади”.Яъни т о в у ш деган сўзни фонемаларга
бўлиб чиқсак, “т”, “о”, “в”, “у”, “ш” каби шакл пайдо бўлади. Уларнинг ҳар бири
парчаланган ҳолда ҳам сўзнинг луғавий маъносини ташийди, чунки ёнма-ён
талаффуз қилинганда, мазмун жиҳатдан бир-бирига яқинлашади, аммо ёзилиш
жиҳатидан (шаклий томондан) фарқ қилади. Ўқувчиларга фонетикани
тушунтиришда сўзларнинг шакли билан мазмуни ҳар доим тўғри келмаслигини
пухта ўргатиш саводхонликни ўргатишга муҳим ҳисса бўлиб қўшилади.
Маълумки, товушларнинг жойлашуви матннинг ғоясини товуш орқали
ҳиссий таъсир кўрсатиш ёрдамида англаш имконини беради. Сотиболдининг
хотини оғриб қолди(А.Қаҳҳор).Ушбу гапдаги “О” унлисининг беш марта
такрорланиши, уни алоҳида урғу билан айтилиши мазмун таркибидаги ҳиссий
эстетик таъсирни кучайтириб, асарнинг оҳангдорлигини оширишга хизмат
қилмоқда. Демак, бир гапнинг таркибида битта товушга алоҳида урғу берилиши
ҳам шакл ва мазмун бирлигини ўзида акс эттиради.
И.А.Бодиэн де Куртенэ томонидан тилшуносликка кириб келган фонема
атамаси
товушнинг
мазмун
планини,
ҳарф
шаклий
планини
акс
эттиради.Товушнинг ўзи ҳарф ва фонеманинг реал вазиятдаги нутқий бирлигидир.
“Фонемага абстракт бирлик сифатида қаралади. Конкрет товушлар фонеманинг
моддий символлари ҳисобланади” Шундан келиб чиқиб, фонема умумий маънони
билдирса, товуш хусусий маънони билдиради. Н.С, Трубецкой таърифича,
фонетика нутқ товушларини, фонология эса тил товушларини ўрганади.
Фонологиянинг бирлиги фонема бир қанча товушларда намоён бўлади ва бу
товушлар фонеманинг варантларини ҳосил қилади. Масалан, чанг-чанг, ҳам-хам
сўзларидаги А товуши умумий ҳолда А фонемасининг варантларидир. Биз
биламизки, А фонемаси бир вақтнинг ўзида А морфемасини ҳам ўзида ифода
этади.Бу мавзу фонетика ва морфемикани ўрганишда қулайлик туғдиради. Шакл
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жиҳати бир хил бўлган бу икки нарса мазмунан фарқланади. Кўриниб турибдики,
мазмуний фарқ уларнинг вазифаси орқали аниқланади. Фонологиянинг бирлиги
бўлмиш А маъно фарқлаш вазифасини, сўз ясалишининг бирлиги А ясовчи восита
вазифасини,морфологиянинг бирлиги А эса шакл ҳосил қилувчи вазифасини
бажаради. Жумладан, сана- (сон+а)буйруқ майлидаги феъл, сана- ойнинг санаси,
яъни кун маъносида, тақ+а-тақа; алла-алла; бўш+а-бўша, қон+а қона, ош+а-оша;
кул+а-кула... Мисолдан кўриниб турибдики, сўз ясовчи ва шакл ҳосил қилувчи –А
қўшимчалари умумий ҳолда морфемиканинг бирлиги ҳисобланади.
Шундай савол туғилади : А фонемами ёки морфема? Умуман олганда, ҳар
иккиси ҳам. Аммо уларда фарқ бор, чунки фонема А ҳам, нисбатан морфема – А ҳам
шаклан бир тушунчани ифодаласа ҳам кейингиси (морфема – А) мазмунан кенг
тушунчани ифодалайди. Фонема морфеманинг таркибий қисми ҳисобланади.
Фонема –А ва мофема –А ларга шаклан тенг келувчи, лекин мазмунан уларга
нисбатан кенгроқ тушунчани ифодаловчи ёрдамчи сўз туркуми, бу мактаб
дарсликларида айтилишича, –А юкламаси ҳисобланади ва у сўз ва гапларга сўроқ,
таажжуб маъноларини юклаш вазифасини бажаради. Тилнинг бу уч сатҳи –
фонология, морфемика ва морфологиянинг ўртасидаги шаклий тенглик ва
мазмуний фарқлар шакл ва мазмун диалектикасида номувофиқликни келтириб
чиқаради, шунинг учун ҳам ўқувчи ушбу бирликларни аралаштириб
юборишади.Қуйидаги мисолларга эътибор берайлик:
- А сўз ясовчи: шаршара, қийна.
- А шакл ясовчи: бура.
- А сифат ясовчи: тўла.
- А равиш ясовчи: шоша-пиша...
Ёки И товуши ҳам турли шакл ва мазмунни ифодалаётганлигини қуйидаги
мисоллар орқали ўқувчиларга тушунтириш мумкин:
- И муносабат шаклларини ифода этади: сурати.(учинчи шахс, эгалик
қўшимчаси).
- И сўз ясовчи : тинчи...
- И шакл ясовчи: қазимоқ, пишимоқ.
- И изофа: нуқтаи назар...
Кўринадики, бир шакл бир неча мазмунни акс эттиради ёки аксинча. Бундай
шаклий ва мазмуний номувофиқликни биз фақатгина фонема, морфема ва ёрдамчи
сўз туркуми –А мисолида кўриб ўтдик. Ваҳоланки, тилимизда бундай ҳодиса учун
кўплаб мисоллар келтириш мумкин. Ушбуларга мисоллар топиш, уни нутқда
қўлланилишини ўргатиш ва унинг мазмуни ҳақида маълумотлар берилса, мақсад
тўғри ҳал этилган бўлади. Бунда турли усул ва методлардан фойдаланиш мақсадни
тўғри ифода этишда аҳамиятли ҳисобланади.Жумладан, шакл ва мазмун бирлиги ва
унинг услубий жиҳатларини ўргатиш мақсадида ўқувчиларга Т.Йўлдошнинг
қуйидаги фикрларини изоҳлаш талаб этилади ва уни мазмун ва шаклга қандай
алоқаси борлиги сўралади: “Сўзнинг жони ва тани бўлади. Сўзнинг жони – мазмуни,
тани бўлса, товуший либоси. Унинг тиши ҳам бор, ниши ҳам бор, ёзи ҳам бор, қиши ҳам
бор, гули ҳам бор, тикани ҳам”(Т. Йўлдош).Ушбу фикрлар бўйича мунозара ташкил
қилинса, мақсадга мувофиқ бўлади.
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Хуллас, бир-бирисиз мавжуд бўлмайдиган шакл ва мазмун диалектикасида
ҳамиша ҳам мувофиқлик бўлавермайди. Кўплаб мазмунлар бир шакл орқали,
кўплаб шакллар бир мазмун орқали ифодаланиши мумкин. Агарда шаклни тана
деб оладиган бўлсак, мазмун унинг юрагидир. Чунки мазмун шаклни ҳаракатга
келтиради ваа унга ҳаёт бағишлайди.
Мазмун билан шакл алоқадорлигидаги қонуният шундаки, ривожланиш
жараёни буларнинг ўзаро мувофиқлиги асосида содир бўлади.[3] Шунинг учун ҳам
мазмуннинг ўзгариши дарҳол унга мос келадиган шаклнинг ўзгаришига олиб
келади ва ҳар иккаласи бир- бирига мос бўлиб қолади. Мазмун ва шакл
диалектикасида нарса, ҳодиса ва жараёнларнинг йўналишидаги мазмуннинг
бирламчилиги ва фаоллиги Шаклнинг пассивлигини билдирмайди. [4]Шакл ҳам ўз
имконияти чегарасида мазмунга у ёки бу тарзда таъсир кўрсатади, ривожланишини
тезлаштиради ёки секинлаштиради.Жумладан, имон сўзига биргина й товушини
қўшиш билан (иймон тарзида)шу сўзнинг миқдори ҳам , шакли ҳам, мазмуни ҳам
ўзгаради.
Хулоса шуки, ҳар бир педагог ўқувчи ҳиссиётини бошқаришга ҳаракат
қилиши зарур. Буни амалда вужудга келтириш учун ўқувчи ўрганаётган фаолиятида
таассуротли далилларни махсус йиғиши ва ўқувчиларга ўқитилаётган
предметларнинг асосий жиҳатлари бўйича билимларни турлича ўрганиш
йўлларини татбиқ қила олиш керак. Демак, ўқитувчи фонетик услубиятни
ўргатишда ҳар бир дарс мақсади ва мазмунига мос келадиган ўқитишдаги
мотивация жараёнларини аниқлаши лозим бўлади.
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